STRUCTURED ABSTRACT
This study aims to provide information about the materials used to improve reading skills in Glencoe Literature: Reading with Purpose, Course One/ GLRwP which is one of the sixth grade Language Arts Course One course books using in the USA and to give suggestions on how these materials can be transferred into Turkish teaching-learning processes.
In this study, a document analysis method which is one of the qualitative data collection methods is used. The collected data were analyzed with descriptive analysis method. Content analysis and descriptive analysis are used in the analysis of data in qualitative research. While descriptive analysis is mostly used in research which has a clear theoretical basis, content analysis is used in the creation of vague and non-specific themes and, if any, sub-themes. (Yıldırım ve Şimşek, 2006) . Descriptive studies are conducted to elucidate a given situation,
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Although education technology has a new field of study, it has deep-rooted theoretical and conceptual foundations. Although many people think that technology is used with the emergence of computers and other electronic tools, technology is an ancient concept, and the concept of educational technology has emerged with its use in education. The word technology refers to all human activities, including education. Educational technologies allow the individual to have more than one sense to participate in the learning environment and to learn meaningfully (Aküzüm, 2013: 1) .
The term education technology emphasizes a specific discipline related to learning-teaching processes, while the concept of instructional technology refers to the effectiveness of guiding learning on the teaching of a subject (Alkan, 1998: 16) . In short, instructional technology is the methodology and techniques that have been created for the application of teaching principles (Halis, 2002: 25) . Alkan refers to teaching technology as a term related to improved technology, based on the notion that education is a sub-concept of education -taking into account the specific aspects of specific teaching disciplines. Such as science teaching technology, language teaching technology, biology teaching technology (Alkan, 1998: 16) . Instructional technology; It is a complex and integrated process that involves people, methods, ideas, tools, and organization in the analysis and resolution of problems related to learning in situations where learning is purposeful and controlled (Demirel ve Yağcı, 2017: 25) .
Teaching materials are tools offered to students in various settings by the teacher during the learning process. These tools; It can be understood at first glances, like printed materials, photographs, models, and other media such as audio cassettes, videos, CDs, Internet pages, various software, which require higher technology to access its content (Kaya, 2005: 26) .
In the teaching-learning process, tools are generally used to support teaching. Well-designed teaching materials can enrich the teaching process and increase learning. More obviously, the tools; provides a multi-learning environment, helps students meet their individual needs, draws attention, makes remembering, embodies abstract things, saves time, provides safe observation, ensures consistent content at different times; can be used repeatedly; simplifies content, making them easier to understand (Yalın, 2014: 82-90 ).
The textbook is the most widely used tool in education. This tool, which is widely used in an educational environment, is not only cheap but also easy to carry and protect. It is economical; it is suitable for individual learning, and it makes learning structured (Başboğaoğlu, 2017: 78) .
Formerly, the real material definition consists of only a student book and a teacher's book. When we say the textbook, we now have a student book, a workbook, a teacher's book, a CD, an evaluation and a test book, sometimes even more. With the development of material development approaches, books as educational material become more complex objects increasingly (Tarakcıoğlu, 2012: 3) . Volume 13/27, Fall 2018 Textbooks are one of the most important materials that can be used in teaching-learning processes. Also, textbooks may contain various and different materials that can be used in these processes. Glencoe Literature: Reading One, Course One (GLRwP) draws attention as a rich textbook with a variety of materials designed to improve reading skills from basic language skills.
One of the results reached in the study; this course book aims to provide students with the ability to use the latest technological developments by using an interartistry and interdisciplinary approach in materials designed to improve reading skills from basic language skills in the GLRwP. Cartoon, photography, painting and mosaic arts and science are some of these areas.
Inspired by the step-by-step implementation of the instructions expressed in the guideline game created by inspired by the contents page /Scavenger Hunt; the primary functions of each and their usage areas are explained to the students in theoretical terms as well as, graphics editors (webs, flowcharts, and Venn diagrams) that have been moved to the application site with activities; the analysis of the cartoons, graphics, illustrations, photographs, mosaics and paintings made by famous painters; visual words in the text; foldables, which can be completed by students by filling in data from different parts of each unit; selfassessment tests and self-assessment program that is installed on students' mobile computers (Microsoft Pocket PC and Palm PDA)/ McGraw Hill computers Study To Go; the Online Learning Center (OLC), the website where students are directed through the student and teacher guidebook, and GLRwP has been created to improve reading skills, aesthetics; arts and interdisciplinary; are the primary materials for technological developments.
Inspired by the Scavenger Hunt game in GLRwP, original pages can be designed for Turkish textbooks based on one of the traditional children's games of Turkish folk culture through analogy.
Original activities using graphic organizers, webs, flowcharts, and Venn diagrams taking into account the three types of text, reading strategies, and reading process can be designed in Turkish textbooks. Turkish textbooks; with the works of successful cartoon artists, photographers, and painters, with the texts and reading strategies; graphics and illustration analysis; It can be enriched with visual words and foldable papers. Thus, text processing processes for the development of language arts will be moved to an intercultural dimension by interacting with other branches of art.
Study to Go and similar programs can be installed on mobile computers to enable students to perform activities for Turkish lessons wherever they wish. A separate website can be designed for each of the Turkish textbooks (grades 5, 6, 7 and 8) created for class levels.
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GİRİŞ
Eğitim teknolojisinin, yeni bir çalışma alanı olsa da, köklü teorik ve kavramsal temelleri vardır. Birçok insan, teknolojinin bilgisayarlar ve diğer elektronik araçların ortaya çıkması ile kullanıldığını düşünse de teknoloji çok eski bir kavram olup eğitimde kullanılması ile eğitim teknolojisi kavramı ortaya çıkmıştır. Teknoloji kelimesi, eğitim dâhil olmak üzere tüm insan aktiviteleriyle ilişkilidir. Eğitim teknolojileri, bireyin birden fazla duyusunun öğrenme ortamına katılmasını sağlayıp anlamlı öğrenmesine olanak sağlar (Aküzüm, 2013: 1) .
Eğitim teknolojisi terimi, öğrenme-öğretme süreçleri ile ilgili özgün bir disiplini vurgularken öğretim teknolojisi kavramı ise bir konunun öğretimi ile ilgili öğrenmenin kılavuzlanması etkinliğini ifade etmektedir (Alkan, 1998: 16) . Kısacası öğretim teknolojisi, öğretim ilkelerinin uygulanabilmesi için oluşturulmuş bütün metodolojiler ve tekniklerdir (Halis, 2002: 25) . Alkan, öğretim teknolojisiniöğretimin eğitimin bir alt kavramı olduğu anlayışına dayalı olarak-belirli öğretim disiplinlerinin kendine özgü yönlerini dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir terim olarak ifade etmektedir. Fen öğretimi teknolojisi, dil öğretimi teknolojisi, biyoloji öğretimi teknolojisi gibi (1998: 16) . Öğretim teknolojisi; öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri, düşünceleri, araç-gereçleri ve organizasyonu içeren karmaşık ve tümleşik bir süreçtir (Demirel ve Yağcı, 2017: 25) .
Öğretim teknolojisi terimi kapsamında değerlendirilebilecek öğretim materyalleri, öğrenme süreci içerisinde öğretmen tarafından değişik ortamlarda öğrencilere sunulan araçlardır. Bu araçlar; basılı materyaller, fotoğraflar, maketler gibi ilk bakışta anlaşılır nesne olabileceği gibi, içeriğine erişmek için daha yüksek teknolojiye gereksinim duyulan ses kasetleri, videolar, CD'ler, İnternet sayfaları, çeşitli yazılımlar gibi ortamlar da olabilir (Kaya, 2005: 26) .
İlköğretimden itibaren öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan materyaller, âdeta okul öncesi eğitim sürecine yönelik olarak tasarlanmış eğitici oyuncakların öğrenci düzeyi dikkate alınarak uyarlanmış, değişim-dönüşüm geçirerek yeniden yapılandırılmış biçimleri gibidir. Nitekim "eğitici oyuncaklar; çocukların bilişsel, dil ve öz bakım becerisini desteklemek amacıyla sistemli bir şekilde geliştirilmiş; ancak sosyal, duygusal ve motor becerilerinin gelişimine de katkısı olan, çocukların oynayarak öğrenmesi esasına dayanan masa üstü oyuncakları olarak tanımlanabilir" (Oğuzkan ve Avcı, 2004: 10, 14-15, 42) . Materyal tasarlama ve hazırlama süreçlerine -Oğuzkan ve Avcı'yla benzer biçimde-"okul öncesi dönem" ve "yaratıcılık" ekseninde odaklanan Yıldız ve Şener'e göre (2007: 2) yaratıcılık; değişik materyaller kullanarak, sınırsız kullanım alanlarını hayal ederek, eksik ögeleri sezip bu boşluğu doldurmak amacıyla her türlü değişikliği yeniden deneyerek fantezilerle dolu somut ya da soyut ürünler meydana getirebilmektir. Yaratıcılığın iki önemli kaynağı yaşam ve bireydir. Yaşam, bireyin zaman zaman ayak uydurduğu, zaman zaman da kendine göre [yeniden] yorumlayıp kullandığı bir süreçtir. Bu süreçte algı, imge, duygu, imgelem, simgeler ve mecaz önemli olmaktadır.
Öğretme-öğrenme sürecinde kullanılan öğretim materyalleri olan araç-gereçler, genelde öğretimi desteklemek amacıyla kullanılır. İyi tasarlanmış öğretim araç-gereçleri; öğretim sürecini zenginleştirir, öğrenmeyi artırır. Daha açıkçası araç-gereçler; çoklu öğrenme ortamı sağlar, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur, dikkat çeker, hatırlamayı kolaylaştırır, soyut şeyleri somutlaştırır, zamandan tasarruf sağlar, güvenli gözlem yapma imkânı sağlar, farklı zamanlarda birbirleriyle tutarlı içeriğin sunulmasını sağlar; tekrar tekrar kullanılabilir; içeriği basitleştirerek anlaşılmalarını kolaylaştırır (Yalın, 2014: 82-90) . Öğretme-öğrenme sürecinde kullanılan görsel ögeler [araç-gereçler] ; öğrenen bireylerin dikkatini çekerek onları güdüler, onların dikkatlerini canlı tutar, duygusal tepkiler vermelerini sağlar, kavramları somutlaştırır, anlaşılması zor olan kavramları basitleştirir, şekiller yoluyla bilginin düzenlenmesini ve alınmasını kolaylaştırır, bir kavramla ilgili ögeler arasındaki ilişkileri örgüt şemaları ve akış şemaları yoluyla kolayca verebilir, bazı öğrenciler[e] kaçırmaları olası birtakım noktaları görsel ögelerle anlama şansı verebilir (Seferoğlu, 2015: 28) . Hem görsel hem işitsel araçlar ise sınıf ortamına getirilmesi olanaksız cisim, olgu ve olayları olduğu anda,
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Volume 13/27, Fall 2018 olduğu gibi gösterir ve duyurur, [özellikle] TV ve video heyecan verici ve açıklayıcıdır. Ayrıca ilgi çekici ve sürükleyicidir; öğrenmeyi teşvik edicidir, bilginin sunuluş ve akışında düzen sağlar, öğrenci tepkilerini gözleme olanağı verir; hareket, renk ve ses boyutlarıyla öğrenme kolaylaşır, kullanımdan sonra öğrencileri etkinliklere yöneltir (Seferoğlu, 20015: 69) .
Eğitim-öğretimde materyal ve araç-gereç kullanımı, öğretim teknolojisinin en önemli dinamik alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Nitekim, göze ve kulağa hitap eden materyallerin düzenli kullanımı ile başlayıp sistematik dizayn ve eğitsel medyanın üretimi ile devam eden çalışmalar ile bu alan hızla gelişmiştir (Bayram, 2006: 44) . Rıza, eğitim teknolojisinin yararlarını dolaylı ve dolaysız olarak iki sınıfta ele almıştır. Buna göre dolaylı yararlar: Yaratıcılığa sevk eder, öğretmenin rolünü genişletir, fırsat eşitliğini gerçekleştirir, motivasyon yaratır, eğitimi bireyselleştirir, birinci kaynaktan bilgi sağlar, kopya edilebilir bir sistem oluşturur. Dolaysız yararlar: Öğrenmeyi kolaylaştırır, aktif öğrenmeyi sağlar, somut öğrenmeyi gerçekleştirir, aşamalı öğrenmenin temelini kurar, düşüncede sürekliliği sağlar, üretimi artırır (1997: 67-79) . Sonuç olarak öğretim araçları, eğitim için uygun ortam yaratırken öğrenmeyi birçok yönden kolaylaştırmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için öğretim araçlarının ideal, doğru bir şekilde uygun ortamlarda kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde bu teknoloji, eğitim sisteminde bulunan diğer problemlere eklenen yeni bir problem olarak karşımıza çıkacaktır (1997: 79).
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı alanyazınına iki boyutlu görsel araçlar açısından bakan ve bu araçların daha etkili, haz alınan bir öğrenme ve öğretme amacıyla kullanıldığına vurgu yapan Kalaycı'ya göre bu araçların bilinçli kullanılması, hem öğretmen hem de öğrenciler için bilgiyi sunma, saklama, hatırlamayı hızlandırma gibi birçok işlemi ustalıkla, sıkılmadan yapabilme becerisini kazandıracaktır. Galileo, Leonardo, Einstein, Darwin, Edison, Van Gogh, Picasso ve Brian Eno gibi bilim adamları ve sanatçıların çalışma notları incelendiğinde onların bilimdeki ve sanattaki başarılarının temel sebeplerinden biri, üzerinde çalıştıkları konuları başarıyla görselleştirme yetenekleri olarak gösterilmektedir (Kalaycı, 2014: 67-68, 73 ).
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı alanyazınının temel tartışma konularından biri de "tasarlanan materyalin özgünlüğü problemi"dir. Özgün materyali "öğrencilerin özgün etkinlikleri gerçekleştirmelerine yarayan her türlü materyal" şeklinde tanımlayan Özkan'a göre "özgünlük" yapılandırmacı öğrenme ortamlarının genel özelliklerinden biridir (2001: i, 4). Araştırmacının bu konu etrafında şekillendirilen doktora tezi, öncelikle özgün etkinlik ve materyallerin özelliklerini belirlemeye yönelik olup var olan araştırmalarla gerçekteki durumu karşılaştırmayı amaçlamaktadır (2001: i). Çalışma sonuçları, yapılandırmacı öğrenme ortamlarında düzenli olarak kullanılan özgün etkinlik ve materyallerin bazı özellikleri olduğunu ortaya koyması açısından önemlidir. Bu özelliklerden bazıları şöyle sıralanabilir: Gerçek hayat etkinlik ve materyalleri, yapılandırmacı öğrenme ortamlarında kullanılan öğrenme yaşantılarının büyük çoğunluğunda kullanılmaktadır. Bu ortamlarda öğrencilerin el etkinlikleri yapmalarını sağlayan pek çok öğrenme merkezi bulunmaktadır. Öğretimin odağında bağlamdan kopuk değil, bağlam içinde öğrenme söz konusudur. Bu ortamlarda öğretmenler, her bir öğrencinin kişisel gelişimini göz önüne alarak tüm öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin bilişsel gelişim düzeylerine uygun olabilmesi için ayarlamalar yapmaktadır. Bu nedenle de bu sınıfları çocuk-merkezli olarak nitelemek mümkündür. Teknoloji kullanımı ve öğretim ortamına entegrasyonu, sınıflardaki fiziksel ortam ve öğretmen rollerindeki farklılıklar da bu sınıfları yenilikçi kılan diğer özelliklerdir (Özkan, 2001: i-ii) .
Dinleme/ izleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve sunu ile dil bilgisi temel dil becerilerinin bir vücudun organları gibi eşgüdümlü çalıştığı Türkçe Öğretimi öğrenme ve öğretme süreçlerinde ihmal edilen konulardan biri de öğretim teknolojileri ve materyal tasarımıdır. Gerçekleştirilen alanyazın taraması sonucu elde edilen verilere göre Yanpar Şahin ve Yıldırım (1999: 27-31) tarafından ortaya konulan ders materyali hazırlama ilkelerinin Türkçe öğretimi öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı süreçlerine uyarlanması mümkündür: ders materyali basit, sade ve
Volume 13/27, Fall 2018 anlaşılır olmalıdır; dersin hedef ve amaçlarına uygun seçilmeli ve hazırlanmalıdır; dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır; ders materyalinde kullanılacak görsel özellikler (resim, grafik vb. ) materyalin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı, aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır; ders materyalinde kullanılan yazılı metinler ve görsel-işitsel özellikler; öğrencinin pedagojik özelliklerine uygun olmalı ve öğrencinin gerçek hayatıyla tutarlılık göstermelidir; ders materyali öğrenciye alıştırma ve uygulama imkânı sağlamalıdır; her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır; sadece öğretmenin kullanabileceği türden değil, öğrencinin de kullanabileceği kadar basit olmalıdır; zaman içinde tekrar kullanılacak materyaller, dayanıklı hazırlanmalı, bir kullanımda zarar görmemelidir; gerektiği takdirde geliştirilebilir ve güncelleştirilebilir olmalıdır.
Ders kitabı, öğretimde en çok kullanılan ve yararlanılan görsel ve hazır araçtır. Eğitim ortamında yaygın olarak kullanılan bu aracın özelliği, ucuz olmasının yanı sıra taşıma ve koruma olanağının kolay oluşudur. Ekonomiktir, bireysel öğrenmeye elverişlidir, öğrenmeyi yapısallaştırır (Başboğaoğlu, 2017: 78) .
Eskiden materyal tanımı yalnızca öğrenci kitabı ve öğretmen kitabından ibaretken artık ders kitabı denildiğinde önümüze öğrenci kitabı, çalışma kitabı, öğretmen [kılavuz] kitabı, CD, değerlendirme ve test kitabı -hatta bazen daha fazlasından oluşan-bir set gelmektedir. Materyal geliştirme yaklaşımlarının gelişmesiyle birlikte eğitim materyali olarak kitaplar da gitgide daha karmaşık nesnelere dönüşmektedir (Tarakcıoğlu, 2012: 3) .
Ders kitapları, temel dil becerileri öğretme-öğrenme süreçlerinde kullanılabilecek önemli materyallerden biridir. Bununla birlikte ders kitapları içerisinde de bu süreçlerde kullanılabilecek çeşitli ve farklı materyaller yer alabilmektedir. Glencoe Literature: Reading with Purpose, Course One/ Glencoe Edebiyat: Maksatlı Okuma, Birinci Kur (GLRwP), temel dil becerilerinden okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenmiş çeşitli ve farklı materyaller içeren zengin bir ders kitabı olarak dikkati çekmektedir.
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, ABD'de 6. sınıf Temel Dil Becerileri Birinci Kur/ Language Arts Course One dersinde okutulan ders kitaplarından biri olan GLRwP'te yer alan, okuma becerisini geliştirmek amacıyla kullanılan materyaller hakkında bilgi vermek ve bu materyallerin Türkçe Eğitimi öğretme-öğrenme süreçlerine nasıl aktarılabileceği konusunda öneriler sunmaktır.
YÖNTEM
Bu çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Toplanan veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Nitel araştırmalarda verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmaktadır. Betimsel analiz, daha çok kuramsal anlamda çok açık bir temele sahip olunan araştırmalarda kullanılırken, içerik analizi kuramsal anlamda belirgin olmayan temalar ve eğer varsa alt temaların oluşturularak analiz edilmesinde kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006) . Betimsel çalışmalar, verilen bir durumu aydınlatmak, standartlar doğrultusunda değerlendirmeler yapmak ve olaylar arasında olası ilişkileri ortaya çıkarmak için yürütülür (Çepni, 2009 ).
GLRwP VE BU KİTAPTA OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA KULLANILAN MATERYALLER
GLRwP; öğrenci kitabı (student edition), öğrenci çalışma kitabı (learner's notebook) ve öğretmen kılavuz kitabı (teacher's edition) olmak üzere üç kitaptan oluşmakta ve bu kitaplar için düzenlenmiş bir İnternet sitesi bulunmaktadır. Kitabın "büyük soru" ve "metin türü" etrafında şekillenen her ünitesi, "ısınma", "dört okuma semineri", "iki aşamalı yazma semineri", "karşılaştırma semineri" ve "üniteyi başarıyla tamamlama" olmak üzere beş basamaktan oluşmakta ve kitap "büyük soru" ile
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Volume 13/27, Fall 2018 "metin türü"nün şekillendirdiği bir "ünite bütünlüğü" taşımaktadır. Her ünitede belli bir metin türüne yoğunlaşılmış olmakla birlikte öğrencilerin metin türleri arasında karşılaştırma yapmalarına olanak sağlayacak farklı metin türlerine de yer verilmiştir (Durmuş, 2015: 168) . Define Avı; grafik düzenleyiciler, ağlar, akış şemaları ve venn diyagramları; karikatür, grafik, illüstrasyon, fotoğraf ve tablo çözümlemeleri; görsel sözcükler, katlanabilir kâğıtlar, kendini değerlendir/ Study to Go ve ders kitabı için düzenlenmiş İnternet sitesi; GLRwP'te tespit edilen materyallerden bazılarıdır. Çalışma sonunda bu materyallerden Türkçe Eğitiminde okuma becerisinin geliştirilmesi sürecinde nasıl yararlanılabileceğine yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Define Avı/ Scavenger Hunt
Define Avı/ Scavenger Hunt oyunları, kişisel yaratıcılığın ortaya çıktığı, hem kişisel hem de takım çalışması bakımından oyuncuları geliştiren eğlenceli etkinliklerdendir. Bu oyunda katılımcılardan bireysel veya grup olarak listelenmiş ve puanlanmış malzemeleri, bir görevi yerine getirerek veya fotoğrafını çekerek (satın almadan) bulmaları istenir. Genellikle ilk bitirenin kazandığı ama bazı oyunların da puanlama sistemi ile yapıldığı bir oyundur (Wise, 2003: 158) .
GLRwP'te yer alan Scavenger Hunt sayfası âdeta Define Avı oyunundan esinlenilerek oluşturulmuş yaratıcı bir içindekiler sayfası gibidir. Bu yolla ders kitabının defineye benzetildiği metaforik bir anlam ilişkisinin kurulmuş olması da oldukça dikkat çekicidir. Sayfada yer alan sorular, Türkçeye şu şekilde tercüme edilebilir: "Kitapta kaç ünite bulunmaktadır?", "Her ünitede kaç tür çalışma atölyesi/ seminer vardır ve bunların isimleri nelerdir?", "6. ünitede üzerinde yoğunlaşılan edebî tür nedir?", "Ünite 3'te kaç kısa öykü vardır?", "Bu kitaptaki tüm şiirlerin listesini nerede bulabilirsiniz?", "Kitapta belirli bir kısa öyküyü bulmanın en hızlı yolu nedir?", "Bu kitapta nerede 'anestezist' sözcüğünün doğru telaffuzunu hızlı bir şekilde bulabilirsiniz?", "Bu kitapta 'benzetme' ve 'metafor' arasındaki farkı en hızlı biçimde bulabileceğin yer neresidir?", "Dil bilgisi ile ilgili bir sorunun cevabını nerede bulabilirsiniz?", "Bir yazar hakkında biyografik bilgiler bulabileceğiniz kitaptaki iki yeri belirtiniz" (2007: T79). Sayfanın sonunda öğrencilerden bütün soruları bireysel olarak cevaplandırmalarının ardından küçük grup tartışmaları yaparak cevaplarını karşılaştırmaları istenmiştir. Bu durum da Define Avı oyununun bireysel ve grup çalışmasına yaslanan yönü ile benzerlik göstermektedir. Bu sayfa, ders kitabının sorular ardına gizlenmiş iskeleti gibidir:
Grafik Düzenleyiciler, Ağlar, Akış Şemaları ve Venn Diyagramları
Kitapta öğrencilerin bilgilerini düzene koymaları için farklı türlerde grafikler kullanılmıştır. Bu grafikler "Diğerleri İçinde Ne?/ Among Others", "Venn Şemaları/ Venn Diagrams", "Karşılaştırma ve Aşağıdaki örnekte ağlardan çok anlamlı sözcükler merkeze alınarak yararlanılmıştır. Öğrencilere bazı sözcüklerin çok anlamlı olduğu belirtilerek onlara doğru anlama ulaşmaları sürecinde bağlamın ve cümledeki/ paragraftaki diğer sözcüklerin yardımcı olabileceği belirtilmiştir. Common/ kaba saba ve stump/ cevap veremeyeceği bir soru sormak sözcüklerinin farklı anlamları ağlara yerleştirilmiş, öğrencilere bu sözcüklerin geçtiği iki cümle verilmiş ve onlardan arkadaşlarıyla tartışarak bu sözcüklerin kendilerine verilen örnek cümlelerde hangi anlamda kullanılmış olduğuna karar vermeleri istenmiştir. Öğrenciler, bu kararı verirken kendilerine cümlede yer alan diğer sözcüklerden hangilerinin yardımcı olduğunu da arkadaşları ile tartışarak belirteceklerdir (2007: 32):
Kitap, -maksatlı-okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanmış olmakla birlikte kitapta yazma becerisinin geliştirilmesine yönelik etkinlik örneklerine de yer verildiği görülmektedir.
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Aşağıdaki örnekte akış şeması, yazma becerisi temelli olarak, öyküleyici yazma becerisinin geliştirilmesi sürecinin yazma öncesi ve taslak oluşturma basamakları merkeze alınarak oluşturulmuştur. Öğrencilere öyküleyici metinlerin kronolojik bir düzene dayalı olarak yazılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu, olayların gerçekleşme sırasına göre yazılması anlamını taşımaktadır. Onlardan yazmaya başlamadan önce metinlerinin ana düğümüne sebep olan ve bu ana düğümü çözüme ulaştıran önemli olayları içeren bir zaman çizelgesi oluşturmaları istenmiş ve onlara bu zaman çizelgesini yazılarının taslağını yazma sürecinde kullanabilecekleri belirtilmiştir ( yararlanarak karşılaştırmaları istenmiştir. Öğrenciler, işlemi gerçekleştirirken bu iki ana karakterin metnin başlangıç bölümünde ifade edilen benzer ve farklı yanlarını dikkate alacaklardır. Bu benzer ve farklı yanların diyagramın hangi bölümlerine ve hangi gerekçelerle yazılması gerektiği konusunda da öğrencilere adım adım bilgi verilmiştir. Etkinliğin 5 ve 6. basamaklarında öğrencilerden aynı işlemi bu kez metnin sonuç bölümü için kendilerinin gerçekleştirmeleri istenmiş, onlardan sonuç bölümüne yönelik bir karakter karşılaştırma kartı oluşturmaları beklenmiştir. Öğrenciler, başlangıç ve sonuç bölümlerine yönelik olarak düzenlenmiş bu karakter karşılaştırma kartlarını kullanarak aynı zamanda bu iki ana karakterin metin boyunca geçirmiş oldukları değişim ve dönüşüm süreçlerini de karşılaştırma şansı elde edecektir. "Bu iki ana karakter, metin boyunca hangi değişim ve dönüşüm süreçlerinden geçmiştir?", "Bu iki ana karakterin metnin başlangıç ve bitiş bölümlerinde birbirlerine benzeyen ve birbirlerinden ayrılan tarafları nelerdir?"; öğrencilerin bu etkinlikte grafik düzenleyicileri kullanarak yanıt bulacağı temel sorulardır (2007: 235):
Karikatür, Grafik, İllüstrasyon, Fotoğraf ve Tablo Çözümlemeleri
Ders kitabında işlenen metinle ve üzerinde durulan temel becerilerle bağlantı kurulacak biçimde öğrencilerin karikatürleri, grafikleri, illüstrasyonları, fotoğrafları ve ünlü ressamlar tarafından yapılmış tabloları yorumlamaları istenmiştir. Böylece ders kitabı; dil sanatlarının diğer sanat dalları ile iç içe işlenerek yorumlandığı, sanatlar arası bir boyuta taşınmak istenmiştir.
Karikatür Çözümleme/ Analyzing Cartoons: Okuma öncesi stratejilerinden "okumaya başlamadan önce okuma amacı belirlenmelidir" (Karatay, 2011: 46; Ülper, 2010: 82; Arıcı, 2012: 20; Temizkan, 2009: 55, 104 ) merkezinde şekillenen 1. ünitenin 1. okuma semineri; öğrencilerin okumaya başlamadan önce mutlaka kendilerine bir okuma amacı belirlemeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Buna göre öğrenciler bu süreçte kendilerine "Bunu okumayı neden istiyorum?", "Ne öğrenmek istiyorum?" şeklinde sorular yönelteceklerdir. Okumaya başlamadan önce belirlenecek bu amaçlar çok çeşitlidir ve bunlardan bazıları şunlardır: öyküleyici metin okuyarak hoşça vakit geçirmek, yeni bir şeyler keşfetmek, problemlere çözüm bulmayı ya da taslak oluşturmayı öğrenmek vb. (2007: 8).
Öğrencilere bu bilgiler verildikten sonra onlardan bu okuma stratejisi ile bağlantılı olarak verilmiş karikatürü yorumlamaları istenmiştir. Karikatürün çözümleme bölümünde okuma amaçlarından birinin de "Bir kitap sizi alıp başka bir zaman ve mekâna götürebilir" ilkesi çerçevesinde şekillendiği belirtilmiştir. Öğrenciler tarafından çözümlenmesi istenen karikatürde annesi tarafından kendisine kitap okuyarak yeni insanlarla tanışabileceği, farklı zaman ve mekânlarda bulunabileceği belirtilen kız öğrenci, annesine "Eğer bu kitap beni kurgusal anlamda farklı bir zaman ve mekâna götürmezse onu alıp camdan aşağı savuracağım!" cevabını vermektedir (2007: 8):
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Volume 13/27, Fall 2018 Türkçe Eğitiminde görsel kullanılarak yapılan eğitimin etkililiği, görsel okuma ve görsel sunu başlıkları altında üzerinde durulan bir konu olmuştur ancak etkili bir görsel uyaran olmasına rağmen karikatürler yeterince kullanılmamıştır. Yapılan çalışmaların da Türkçe Eğitiminde sadece belirli beceri alanlarını (özellikle de yazma becerisi ve dil bilgisi konuları) kapsadığı görülmektedir. Oysa karikatürler; dinleme, okuma, konuşma, yazma ve dil bilgisi beceri alanlarında da etkili bir şekilde kullanılabilir (Göçer, Akgül, 2018: 98-99) . Mevcut Türkçe ders kitapları, yeterli seviyede karikatür içermemektedir. Yenilenen Türkçe Öğretim Programı [2018] doğrultusunda ders kitaplarında karikatüre ve karikatür kullanılarak gerçekleştirilen etkinliklere daha fazla yer verilmelidir (Göçer, Akgül, 2018: 99) .
Grafik Çözümleme/ Analyzing the Graphic: Kathryn R. Hoffman tarafından yazılan ve güncel bir probleme değinen Mesajlaşma Çılgınlığı/ Messaging Mania başlıklı metinden hareketle öğrencilere aşağıdaki grafik verilmiştir. Grafik çözümleme bölümünde işlenen metinde "Anlık mesajlaşma, arkadaşlık kurma sürecinde her zaman işe yaramayabilir" mesajının verildiği belirtilerek öğrencilerden aşağıdaki grafiğin bu mesajı destekleyip desteklemediğini açıklamaları istenmiştir. Bu grafikte anlık mesajlaşma esnasında Jenny isimli arkadaşının kendisini partisine davet etmediğinden şikâyet eden kız öğrenci, Jenny'nin bu esnada mesajlaştığı arkadaşı ile yan yana olduğunun ve yazdığı mesajları okuduğunun farkında değildir (2007: 35):
Volume 13/27, Fall 2018 İllüstrasyon Çözümleme/ Analyzing Illustrations: Okuma sonrası stratejilerinden biri olan "Ana fikir ve destekleyici ayrıntılarının belirlenmesi" (Karatay, 2011: 50; Ülper, 2010: 92-93; Arıcı, 2012: 22; Temizkan, 2009: 105-106 ) süreçlerine odaklanılan 1. ünitenin 4. okuma seminerinde ana fikir, "bir paragrafın ya da düşünceye dayalı yazının en önemli fikri" şeklinde tanımlanmıştır. Öğrencilere ana fikir, konu cümlesi ve destekleyici ayrıntılar konusunda şu bilgiler verilmiştir: "Pek çok paragrafta konu cümlesi, ana fikre işaret eder, diğer cümleler ise paragrafa destekleyici detaylar ekler. Ana fikrin açıkça belirtilmediği durumlarda okurun ana fikre ulaşmak için destekleyici ayrıntılar arasındaki bağlantıları keşfetmeye ihtiyacı vardır. Eğer bir paragrafta konu cümlesini bulamazsanız ana fikri kendi cümlelerinizle ifade etmeyi deneyiniz" (2007: 68).
Bu açıklamaların ardından -yapılan açıklamalarda yer alan teorik bilgilerin uygulama sahasına taşınmasını sağlayacak biçimde-öğrencilere aşağıdaki illüstrasyon verilmiştir. Öğrencilerden resimdeki ampullerin fikirleri simgelediğini akılda tutarak resimde anlatılanları yorumlamaları istenmiştir. Bunun ardından onlara "Resmin ortasında bulunan adam ne yapmaktadır?", "Bu resimde en iyi fikre sahip olan kişi kimdir?" soruları yöneltilerek onlardan bu soruları gerekçeleri ile cevaplamaları istenmiştir (2007: 68):
Fotoğraf Çözümleme/ Analyzing the Photo: Cynthia Rylant tarafından yazılan Kayıp Hayvan/ Stray metninde karlı bir kış günü terk edilmiş bir köpek yavrusunun başından geçenler anlatılmaktadır. Metne yerleştirilen fotoğraf çözümleme bölümlerinden ilkinde öğrencilere bir köpek yavrusu fotoğrafı verilerek onlardan "Karlı bir günde terk edilmiş bu köpek yavrusuna rastlasaydınız onu alır mıydınız? Evetse neden, hayırsa neden? Gerekçeleriyle açıklayınız" sorusu yöneltilmiştir (2007: 293 Mozaiğin altında yer alan sanat eseri çözümleme bölümünde öğrencilerden "Bu sanat eseri, Damon ve Pythias'ın bu oyunun sonunda muhtemelen nasıl hissettiğini gösteriyor mu?" sorusunu gerekçeleri ile cevaplamaları istenmiştir. Böylelikle öğrenciler, dil sanatlarını yansıtan bir tiyatro metni ile mozaik sanatı arasında sanatlar arası yorum ilişkisine dayalı bir bağlantı kurma imkânı bulabilir ( 
Katlanabilir Kâğıtlar/ Foldables
Dinah Zike tarafından geliştirildiği belirtilen, hem not tutmak ve düşünceleri organize etmek için düzenlenmiş üç boyutlu interaktif grafik düzenleyicisi hem de bir eğlence vasıtası olduğu vurgulanan katlanabilir kâğıtlar/ foldables vasıtasıyla öğrencilere okumaya başlamadan önce (Before You Read/ BF) büyük soru hakkındaki bilgileri hatırlatılarak onların dikkatlerini okuma amacına yoğunlaştırmaları sağlanmaktadır (2007: T78; Durmuş, 2015: 173) .
Okuma esnasında (During Reading/ DR) kullanılan katlanabilir kâğıtlarla öğrencilerin ünite boyunca okuduklarına odaklanmalarında onlara yol gösterilmektedir. Öğrenciler, bu yolla her bölümle ilgili ana fikirleri ve kendi düşüncelerini takip edebilir ve bunların büyük soruyu cevaplandırmada
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Volume 13/27, Fall 2018 kendilerine nasıl yardımcı olduğunu görebilirler. Bu, ayrıca metne yaklaşırken düşünme becerilerini daha üst düzeyde kullanmaları konusunda öğrencileri cesaretlendirmektedir (2007: T78; Durmuş, 2015: 173) .
Okuduktan sonra (After Reading/ AR) kullanılacak olan katlanabilir kâğıtlar, öğrencilere okudukları metin hakkındaki düşüncelerini gözden geçirmelerinde, büyük soruyu farklı görünüşleriyle çözümlemelerinde, yorum ve değerlendirmelerde bulunmalarında yardımcı olmaktadır. Bu kâğıtlardaki notlar, ayrıca ünite sonunda yer alan Ünite Etkinliği/ Unit Challenge'ın gerçekleştirilmesinde öğrencilere yol göstermekte ve zengin grup tartışmaları ile araştırmaları için harekete geçirici rol oynamaktadır (2007: T78; Durmuş, 2015: 173-174 Durmuş, 2015: 176-179) .
Disiplinler Arası Etkileşimler
GLRwP'te dil sanatlarının geliştirilmesi süreçlerinde sadece diğer sanat dalları ile etkileşim kurulmamıştır. Kitapla ilgili olarak belirtilmesi gereken önemli niteliklerden birisi de kitapta dil sanatları ile aynı zamanda diğer disiplinler arasında etkileşim kurulmuş olmasıdır. Bu disiplinlerden biri, biyolojidir. Kitabın "Sizi Siz Yapan Nedir?/ What Makes You Who You Are?" şeklinde Türkçeye tercüme edilebilecek 4. ünitesinin 4. okuma seminerinde "genetik/ heredity", "hücre/ cell", "çekirdek/ nucleus", "gen/ genes", "kromozom/ chromosomes", "DNA", "adenin/ A", "guanin/ G", "timin/ T" ve "sitozin/ C" anahtar sözcükleri ile şekillendirilmiş bir şiir metnine yer verilmiştir. Anahtar sözcüklere ait görseller ile zenginleştirilmiş şiir metninin hemen altında genetik biliminin kurucusu Gregor Mendel ve bu alanda yapmış olduğu önemli çalışmalar hakkında kısaca bilgi verilmiştir (2007: 454-455 
SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmada ulaşılan sonuçların ilki, GLRwP'te "dil sanatları" olarak değerlendirilen temel dil becerilerinden okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak tasarlanmış materyallerde sanatlar arası ve disiplinler arası bir yaklaşımın benimsenmiş olması ile güncel teknolojik gelişmelerden yararlanılmasıdır. Karikatür, fotoğraf, resim ve mozaik sanatları ile fen bilimleri bu alanlardan bazılarıdır.
Yönergelerde ifade edilenlerin adım adım yerine getirilmesi ile gerçekleştirilen Define Avı oyunundan esinlenilerek oluşturulmuş yaratıcı içindekiler sayfası/ Scavenger Hunt; her birinin temel işlevleri ve birbirinden ayrılan kullanım alanları hem kuramsal anlamda öğrencilere açıklanmış hem de
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Volume 13/27, Fall 2018 etkinliklerle uygulama sahasına taşınmış olan grafik düzenleyicileri (ağlar, akış şemaları ve venn diyagramları); işlenen metinle ve üzerinde durulan temel becerilerle bağlantı kurulacak biçimde metinlerin işleniş sürecine yerleştirilmiş karikatür, grafik, illüstrasyon, fotoğraf, mozaik ve ünlü ressamlar tarafından yapılmış tablo çözümlemeleri; metinde yer alan bilinmeyen sözcüklere ait görseller ile sözlük anlamlarından kurulu bir yapılanış sergileyen görsel sözcükler (visual words); öğrenciler tarafından her ünitenin farklı bölümlerinden elde edilen verilerle doldurularak tamamlanabilen katlanabilir kağıtlar (foldables); öğrencilerin cep bilgisayarlarına (Microsoft Pocket PC ve Palm PDA) yüklenen bir ders çalışma ve kendini değerlendirme programı olan Kendini Değerlendir/ McGraw Hill's Study To Go; öğrencilerin öğrenci ve öğretmen kılavuz kitabı vasıtasıyla yönlendirildikleri İnternet sitesi olan Online Öğrenme Merkezi/ Online Learning Center (OLC); GLRwP'te tespit edilen okuma becerisini geliştirmeye yönelik olarak oluşturulmuş, estetik; sanatlar ve disiplinler arası; teknolojik gelişmelere yaslanan başlıca materyallerdir.
GLRwP'te Define Avı oyunundan esinlenilerek oluşturulmuş yaratıcı içindekiler sayfasına analoji yoluyla Türk halk kültürüne ait geleneksel çocuk oyunlarından biri örnek alınarak Türkçe ders kitapları için yaratıcı içindekiler sayfaları tasarlanabilir.
Metin türü, okuma stratejileri ve okuma sürecinin üç temel basamağı (okuma öncesi, sırası ve sonrası) göz önünde bulundurularak Türkçe ders kitaplarında grafik düzenleyiciler, ağlar, akış şemaları ve venn diyagramlarından yararlanılan orijinal etkinlikler tasarlanabilir.
Türkçe ders kitapları; işlenen metinlerle ve okuma stratejileriyle bakışımlı bir biçimde başarılı karikatür sanatçılarının, fotoğrafçıların ve ressamların eserleriyle; grafik ve illüstrasyon çözümlemeleri; görsel sözcükler ve katlanabilir kâğıtlarla zenginleştirilebilir. Böylece dil sanatlarının geliştirilmesine yönelik metin işleme süreçleri, diğer sanat dalları ile etkileşim kurularak sanatlar arası bir boyuta taşınmış olacaktır.
Öğrencilerin istedikleri her yerde Türkçe dersine yönelik olarak etkinlik gerçekleştirebilmeleri için cep bilgisayarlarına Kendini Değerlendir/ Study to Go ve benzeri programlar yüklenebilir. Sınıf düzeylerine yönelik olarak oluşturulmuş Türkçe ders kitaplarının her birine yönelik olarak (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) ayrı birer İnternet sitesi tasarlanabilir.
